
























poor  countries. The  implication  is  that  strategies  to alleviate poverty  in  the Third World and  to 
promote  economic  advancement will  need  to  have  regard  for  the  processes  of  cultural  change 
which may be critical in determining their success or failure. 
In the analysis of economic progress in the industrialised world, however, a role for culture in 










































tion might be phrased  in terms of the ways  in which the groupʹs  identity and values shape  indi‐
vidualsʹ preference patterns, and hence their economic behaviour. 
It  is  then possible  to  suggest  that  culture may  affect  economic outcomes  for  the group  in 
three broad directions. First, culture will perhaps affect economic efficiency, via  the promotion of 















and  these values may mitigate  the  importance  of profit‐seeking  or  other  economic goals  in  the 
firmʹs objectives. At the societal level, cultural values maybe entirely in tune with, say, the pursuit 









capita GDP,  rates of  technological  change,  employment  levels,  rates  and directions of  structural 
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Casson  goes  on  to  argue  that  such  defeatism  is  unwarranted,  and  that  indeed  economic 
analysis can make progress in identifying the influences that culture has on economic performance 
and  in quantifying  their  effects. His own work attempts  to  specify  cultural variables  that affect 
interfirm relations such as cooperation and competition, and intrafirm relations such as organisa‐
tional behaviour, and to postulate their effects on economic outcomes in different cultural settings. 





tries have contributed  significantly  to  their  rapid growth,  including  stable macroeconomic man‐
agement (getting the fundamentals right), promotion of competition, strong export orientation, pres‐
sure for ʹcatch‐upʹ technological change, investment in human capital and so on.  
Even so  there  is disagreement among economists as  to how  far  targeted  industrial policies 















and  the economy  is being made. For example, measurement of  relevant cultural  traits and  their 
inclusion in cross‐country models of economic growth is beginning to show more clearly the quan‐










ences do need  to be carefully specified and measured  if  theories about  their contribution  to eco‐
nomic outcomes are to be properly tested. 
Culture in Third World development 
Let us  turn  from  the  functional  role of culture  in affecting economic performance  to more 
fundamental issues of what economic development means and how culture, in its broad constitu‐
















ceal  inequities  in the distribution of  income and wealth has been widely recognised, and the  im‐
portance of redistribution as an element in the development process acknowledged. By and large 
the theory of development as it stands in economics today has taken these wider interpretations on 
board.  Nevertheless  the  focus  remains  clearly  on  material  progress,  especially  of  the  poorest 
groups, as the principal indicator of advancement in the developing world. 
Such a view is readily rationalised by reference to the basic needs of human beings for food, 
shelter and clothing, needs which  it  is said can be satisfied only by  improvement  in material cir‐
cumstances. Further,  it  is argued  that peoplesʹ desires  for enhancement  in  the various aspects of 





ʹunderworldʹ of development  thought and practice; writing  in  the  late 1980s and early 1990s, he 
suggested  that no development economist would agree  to  the proposition  that cultural variables 
might be important in explaining political and economic development. 10 Since then, little seems to 
have changed. Mainstream texts  in economic development have no time for culture; taking three 








notion of  economic development gives way  to  a people‐centred  strategy of  human development. 
This shift in focus dates from the late 1980s when the United Nations Development Strategy for the 





bilities,  the  ultimate  concern  of development  should  not  be  output  as  such.12 Keith Griffin  has 
summarised Senʹs  argument  as  suggesting  that  the  focus  should be on  enhancing  the  ability of 
people to lead a long life, to enjoy good health, to have access to the worldʹs stock of knowledge 
and information, to participate in the cultural life of their community, to have sufficient income to 
buy  food,  clothing and  shelter,  to participate  in  the decisions  that directly affect  their  lives and 
their community, and so on. These are the things that matter ‐ increasing the capabilities of people 




of ways, and  the  framework within which  this  interaction occurs  is provided by  their  culture  ‐ 
their shared beliefs, values,  languages,  traditions and so on which contextualise  their daily  lives. 
As  indicated  by  the  UN  World  Commission  on  Culture  and  Development  (1995),  re‐
conceptualising development in human terms brings culture in from the periphery of development 





First,  it  is unlikely  that a new development model will  incorporate  strictly uni‐directional 
causalities. Rather the interconnectedness of the elements of the model, with influences flowing in 
many directions at once, is likely to be emphasised. So, for example, the effect of cultural character‐
istics  and  aspirations  of  a  given  society  on  traditional  economic  variables  such  as  output  per 



















that  such  freedoms will be upheld. Thus attention  to  institutional arrangements  is also  likely  to 
figure prominently in this development model.16 
Within  such  a  broadly  based  development  framework we  can  suggest,  as  before,  that  a 
means of bringing economic and cultural concerns together is to return to the basic notion of value 
creation, where the generation of both economic and cultural value can be discerned as outcomes 













both  in  turn provide essential sustenance  for  the economic  life carried on  in  their respective do‐
mains. 












for Development held  in Stockholm  in April 1998,  the  first policy objective agreed  to by  the 150 
governments represented was to make cultural policy one of the key components of development 
strategy.  It was proposed  that governments should establish policies which recognise  the perva‐
sive importance of culture in development  ʹin such a way that they [the cultural policies] become 
one of the key components of endogenous and sustainable developmentʹ.18 
Turning  to  the operational world of development assistance, we may note  that  the  role of 
culture in sustainable development now appears to occupy the foreground of development think‐
ing. In the World Bank, for instance, which disburses many millions of dollars annually in devel‐











ingly  important  target of development assistance  in any sector  is  the nurturing and 
build‐up of local cultural values. 
• in formulating specific programmes and projects, attention is now being paid to tai‐
loring such  interventions to  local traditions and  institutions, making use of  local ex‐















• Catalyze  local‐level  development  through  the  diverse  social,  cultural,  economic,  and 
physical resources that communities have to work with 




groups  can  pursue  activities  that  enhance  their  self‐respect  and  efficacy  and  to 
strengthen  respect  for  diversity  and  social  inclusion  so  that  they  can  share  in  the 
benefits of economic development 
• Diversify strategies of human development and capacity‐building for knowledge‐based dy‐
namic societies  ‐ for example, through support for  local publishing,  library services, 
and  museum  services,  especially  those  that  serve  marginalized  communities  and 
children.20 
The Bank is pursuing these lines of action in its operational work through efforts, first, to in‐


















This  text has pointed  to a paradigm shift  in  thinking about  the nature of economic growth 
and development. By no means all development economists, still less all growth theorists, would 
see the shift as important, and a number would not acknowledge its existence at all. Nevertheless a 




commodity‐centred  model  of  development  towards  a  pluralistic  human‐centred  one.  Oddly 
enough, the shift in development thinking is more evident in the practical world of development 
assistance  than  in  the  theoretical arenas where paradigm shifts usually originate.  In  this respect, 
we have pointed in this chapter to the acceptance by the World Bank and other development agen‐






















(1993);  for  consideration  specifically  of  interventionist  interpretations,  see  Lall  (1996)  and Masuyama  et  al. 
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